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ABSTRAKTI

Muzeu i arteve bashkëkohore është institucion edukativ dedikuar mbledhjes, ruajtjes
dhe ekspozimit të kujtimeve kryesisht të artit modern.
Muzeu, i cili ka një prani të rëndësishme në jetën kulturore organizon ekspozita si nga
koleksioni i përhershëm po ashtu edhe nga ekspozita të tjera periodike të artit modern
dhe bashkëkohorë.
Projekti ka për qëllim të shqyrtojë mundësitë, aktivitetet e ndryshme që mund të sjellë,
vetëdijen më të madhe në kulturë dhe aftësitë që mund të fitohen.
Është zgjedhur si projekt kjo temë për shkakun se as në Prizren e as në Kosovë nuk
ekziston një ndërtesë apo muze i tillë, që mundëson shfrytëzimin e këtij lloj arti nga ana
e artistëve tanë, të cilët detyrohen ta zhvillojnë punën e tyre ne vende të ndryshme jashtë
shtetit.
Të dhënat kryesore janë marrë nga artistët e ndryshëm me anë të intervistave po ashtu
edhe nga ana e institucioneve kompetente. Është hulumtuar dhe shqyrtuar iteratura e
fundit per projektimin e muzeve bashkëkohore.
Janë shfrytëzuar programet kompjuterike, si Photoshop për analiza dhe editim të
projektit, Archicad për projektimin e objektit, 3DSmax për vizualizimin e enterierit,
Lumion për vizualizimin e eksterierit dhe Twinmotion për realizimin e animacioneve.
Duke u bazuar në punën dhe përkushtimin ndaj këtij punimi, shpresoj që të arihet që
projekti të konsiderohet i suksesshëm dhe të gjejë zbatimin e duhur.

Fjalët kyçe: muze, bashkëkohorë, modern, art, kulturë
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ABSTRACT
The Museum of Contemporary Arts is an educational institution dedicated to the
collection, preservation and exposure of memories mostly of modern art.
The museum, which has an important presence in cultural life, organizes exhibitions
both from the permanent collection as well as from other periodical exhibitions of
modern and contemporary art.
This thesis will have as a basis to explore the opportunities, various activities it can
bring, the greatest awareness in culture and the skills that can be gained.
It is chosen this topic as a project because there is no such building or museum in
Prizren or Kosovo, which enables the use of this art by our artists who are forced to
develop their work in different countries abroad.
The main info was collected from different artists through interviews as well as by the
competent institutions.
The used software for project analysis and editing was Photoshop, Archicad for object
design, 3DsMax for interior visualization, Lumion for external visualization and
Twinmotion for animation implementation.
Based on this work and commitment to this thesis, hope to achieve success for this
project to be successful and finding the right implementation.

Key words: museum, contemporary, modern, art, culture.
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1. HYRJE
Muzeu si institucion edukativ dhe kulturor do të ofroj kushte për zhvillimin praktik të
artit modern dhe bashkëkohorë, sipas standardeve ndërkombëtare të pranuara, të
sigurojë hapësirë kualitative për aktivitetet kryesore, ndërtesa e së cilës duhet të ketë
veçori të theksuara vizuale në qytet, të cilat shprehin qartë karakterin kulturor të saj.
Funksioni social i muzeut ka të bëjë me sigurimin e hapësirave për zhvillimin e
aktiviteteve të kulturës dhe artit në vend. Në muze përveç aktiviteteve të artit, artistët
dhe qytetarët mund ta kalojnë kohën e lirë dhe të relaksohen. Pra duhet të krijoj një
vend të këndshëm në një mjedis stimulues. Synoj, që projekti im të jetë model referimi
për të gjithë ata që do të projektojnë në të ardhmen, pasi që mendoj se projekti im do të
përmbush maksimalisht standardet bashkëkohore.
Pas shqyrtimit të literaturës kam vazhduar me deklarimin e problemit ku kam vënë
theksin ne gjendjen aktuale të mungesës së një ndërtese të tillë.
Njëri prej prioriteteve të planit strategjik të zhvillimit të kulturës dhe aftësimit
profesional në Kosovë është përmisimi i infrastrukturës në institucione kulturore, që
nënkupton hapësirë më të mjaftueshme në këtë drejtim.
Në fillim të punës sime kam kontaktuar Drejtorinë e Urbanizmit në Prizren, të cilët më
ofruan PZHU-në e qytetit, ashtu që menjëherë kam kanalizuar lokacionin dhe kam
filluar analizën e tij të paraparë në PZHU. Lokacioni i përzgjedhur është afër ish
stacionit të trenit në Prizren, që shtrihet përgjatë rrugëve “Tirana” dhe “Wesley Clarck”.
Analiza e lokacionit është përmbajtja e kapitullit 4 në punimin tim, ku në detaje kam
analizuar pozitën e tij në qytet përmes SWOT analizës së bërë.
Materiali përmban edhe kushtet natyrore, pjesë e të cilave janë: gjelbërimi dhe
topografia. Kam vazhduar me detaje rreth infrastrukturës që përfshin qasjet në parcellë,
ndriçimin publik, lëvizjen e veturave, matjen e zhurmës, arkitekturën përreth dhe
destinimin e objekteve.
Pjesa qëndrore e temës sime është detyra pojektuese, konkretisht projekti që përmban:
situacionin e gjërë, të ngushtë, bazën e themeleve, të kateve, kulmit, prerjet, detajet,
fasadat dhe pamjet 3D-vizualizimet.
Kjo pjesë përfundon me përshkrimin teknik të muzeut, që ngërthen më vete detaje të
materialeve adekuate që duhet të përdoren për ndërtimin e saj.
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Në vazhdim kam shkruar në pika të shkurta për disa nga hapësirat që e dallojnë muzeun
nga objektet tjera.
Hyrja-duhet të jetë reprezentative, e qasshme dhe fleksibile. Të ketë konceptin ftues
dhe të shfaq ambientin mirëseardhës tek qytetaret. Të jetë me standarde bashkëkohore
që të plotësojë aftësinë për të pranuar numër të caktuar të njerëzve.
Informacioni-të jetë në kontakt të parë me qytetarët. Të ketë vizura të qarta dhe sa më
komunikative me të gjithë.
Garderoba-nuk duhet të jetë e dukshme, por duhet të shenjëzohet që të jap informatë se
ku ndodhet. Zakonisht vendoset afer hyrjeve apo afer tualeteve.
Tualetet-po ashtu nuk duhet të jenë shumë direkte, por të jenë të qasshme në mënyrë që
çdokush të jetë në gjendje ta përdor.Të jenë të ndara për të dy gjinitë, dhe po ashtu të
ketë edhe tualete të qasshme për PAK.
Rampat dhe shkallët për evakuim-të kenë kontakt shumë të qartë që në momentin e
parë, dhe të jenë të përshtatshme dhe adekuate që të mos krijojnë problem për ngjitje në
katet e sipërme.
Ashensori-është i domosdoshëm.Preferohet të ketë minimum dy të tillë, një për
shfrytëzim të qytetarëve dhe një për bartjen e ndryshme si; piktura, skulptura,
instalacione,etj.
Puntori/Workshop-të ketë së paku dy dhoma apo hapësira për zhvillime të ndryshme
të puntorive apo aktiviteteve.
Dhoma e medias-preferohet të ketë një dhomë të medias, për intervista, filmime të
ndryshme apo edhe biseda dhe konferenca.
Dhoma teknike-aty ku kontrollohen të gjitha paisjet, zërimi,ndriçimi,kamerat, dhe
elementet e tjera elektronike të cilat janë të nevojshme për ndërtesën.
Dyqanet e muzeut-janë të nevojshme për fuqizimin e artit dhe dhënjen e kulturës tek
qytetarët. Po ashtu shërbejnë edhe si vend për kohë të lirë dhe relaksim.
Kafeneja e integruar-zakonisht siç kemi parë në shumë muze, edhe kafenetë janë bërë
të zakonshme në kso raste. Shërbejnë për relaksim, kohë të lirë, apo edhe duke pritur një
shfaqje apo aktivitet që do të zhvillohet.
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2. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Në qytetin e Prizrenit nuk ekzsiton nje ndërtesë ekspozimin e veprave të artit
bashkëkohorë dhe atyre moderne. Ishte kjo arsyja për projektimin e një ndërtese të tillë.
Duke e pasur parasysh që artistët tanë ekspozimet e tyre i bëjnë në ndërtesa të
ngjajshme, kjo do të ishte një mundësi e shkëlqyer për aritjen më të lartë të suksesit
tonë. Ndërtesa poashtu do të ishte e përshtatshme edhe për prdorime të tjera si;
promovime të librave, shfaqje të vogla artistike, mbledhje artistësh etj.
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3. QËLLIMI DHE METODOLOGJIA
Qëllimi i këtij punimi është projektimi i një ndërtese të pështatshme për qëllime
kulturore dhe aktivitete mbi artin bashkëkohorë. Të krijoj hapësira të mjaftueshme,
elemente dhe kompozicione për aritjen sa më të lartë të suksesit.
Për hartimin e projektimit tim arkitektonik, kam shfrytëzuar:
•

rishikimin dhe rivlerësimin e muzeve të ngjajshme aktuale;

•

hulumtimin në terren;

•

intervistën me artistë të ndryshëm;

•

mikro dhe makro analiza urbane;

•

zhvillimin;

•

skematizimin;

Programet kompjuterike të shfrytëzura në këtë punim janë: Photoshop për analiza dhe
editim të projektit, Archicad për projektimin e objektit, 3DsMax për vizualizimin e
enterierit, Lumion për vizualizimin e eksterierit dhe Twinmotion për realizimin e
animacioneve.
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4. ANALIZAT
4.1 Lokacioni

Lokacioni është paraparë të jetë afër ish stacionit të trenit në Prizren, ku shtrihet
përgjatë rrrugëve “Tirana” dhe “Wesley Clarck”.
Sipërfaqja totale është rreth 6000m².
Në bazë të Planit Zhvillimor Urban të marë në DU në Prizren, konstatohet se etazhiteti
maksimal për këtë zonë është P+7.
Topografia e terenit kryesisht është e rrafshët me një pjertësi maksimale 0.50cm në
200m gjatësi, ku lartësia mbidetare është 402m.

Figura 1. Izohipset (burim: punim diplome)

Figura 2. Topografia (burim: punim diplome)
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Në fig.2 kam paraqitur lokacionin në perpektivë ku dhe vërehet se tereni është më i
rrafshët në lokacionin e përzgjedhur. Objektet ekzistuese paraqiten me ngjyrë të hirtë,
tereni me të gjelbërt ndërsa lokacioni me të kuqe.
4.1.2. Pozita në kuadër të qytetit.
Kjo analizë na tregon distancën në minuta mes lokacionit deri në pikat kryesore të
qytetit si stacioni i autobusëve, zona industriale, parku i qytetit, Komuna e Prizrenit,
Shadërvani, Kalaja e Prizrenit, Lidhja Shqipëtare e Prizrenit dhe kuvendi komunal, me
veturë dhe në këmbë. Për të zhvilluar këtë analizë kam përdorur Google Maps, ku sipas
saj vendi më i largët nga lokacioni i muzeut është Lidhja Shqipëtare e Prizrenit, ndërsa
ai më i afërt është stacioni i autobusëve.
Në këtë analizë poashtu shihen edhe hyrjet nga qytetet tjera. Nga ana veriore kemi
hyrjen nga Gjakova, nga ana perëndimore kemi hyrjen nga Shqipëria, ndërsa nga ana
veri-lindore kemi hyrjen nga Prishtina.

Figura 3. Pozita dhe lidhshmëria në kuadër të qytetit. (burim: punim diplome)
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4.1.3. Silueta urbane

Në analizën e siluetës urbane vërejmë raportin e sipërfaqes së zënë nga ndërtesat me atë
të pa ndërtuar, ku me ngjyrë të zezë jane paraqitur hapësirat e ndërtuara, ndërsa me
ngjyrë të bardhë ato të pandërtuara. Sipas kësaj analize vërehet se ka hapësirë të madhe
të lirë ku mund të ndërtohet. Në prerjen “A-A” vërejmë një reliev më të theksuar
krahasuar me prerjen “B-B”. Në prerjen e fundit hasim në një dendësi dhe etazhitet më
të madh të ndërtesave.

Figura 4. Silueta urbane. (burim: punim diplome)
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4.1.4. Arkitektura përreth

Arkitektura përreth lokacionit ka rëndësi në gërshetimin e muzeut më ndërtesat fqnje.
Në analizë vërehen ndërtesa të banimit individual dhe banimit kolektiv. Përgjatë
loakcionit të paraparë të muzeut gjenden ndërtesa me etazhitete të ndryshme. Ndërtesa
më e ultë që gjendet është vetëm me përdhesë, ndërsa ndërtesa më e lartë është P+10.
Siç edhe vërehet është një diferencë e madhe mes ndërtesave. Kryesisht në pjesën
veriore të saj gjenden objektet e banimit individual me etazhitet më të ultë, deri ne P+3,
ndërsa nga ana lindore e lokacionit gjenden objektet me etazhitet më të lartë. Në afërsi
të lokacionit nga ana lindore janë të vendosur një shtresë më e varfër e shoqërisë, të cilët
jetojnë në ndërtesa të përbëra vetëm nga përdhesa. Në pjesën jugore për shkak të
hekurudhave ka më shumë hapësirë të lirë për ndërtim. Në atë jug-lindore ka poshtu
ndërtim më të ultë.

Figura 5. Arkitektura përreth-etazhiteti. (burim: punim diplome)
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4.1.4. Destinimi i objekteve

Me destinim të ndërtesave kuptojmë llojet e objekteve në afërsi të lokacionit. Në bazë të
kësaj analize vërehen llojet e objekteve afër lokacionit të paraparë të muzeut. Kryesisht
lokacioni rrethohet me shtëpi individuale në veri, jug-lindje dhe lindje. Disa nga ato
shtëpi individuale kanë afarizëm në përdhesë, ndërsa etazhat në vazhdim përoren për
banim. Në afërsi të lokacionit, përkatësisht në pjesën veri-lindore gjendet një objekt i
madh afarizmi, qendër tregtare, afër së cilës ndodhen dyqanet e ndryshme dhe tregu i
gjelbërt. Poashtu afër saj hasim edhe depon që përdoret nga qendra tregtare në fjalë. Në
pjesën lindore, në afërsi të lokacionit gjenden edhe objektet hoteliere dhe ato afaristobanesore. Me objekte hoteliere kuptojmë hotelet, kafiteritë dhe restaorantet. Edhe pse ai
nuk është funksional momentalisht, stacioni i trenit gjendet afër lokacionit, gjegjësisht
në pjesën perëndimore. Poashtu gjatë kësaj ane të horizontit hasim edhe në pompë
benzine dhe objekte afaristo-banesore. Siç edhe vërehet kemi një shum llojllojshmëri të
objekteve përgjatë lokaconit.

Figura 6. Destinimi i objekteve. (burim: punim diplome)
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4.1.5. Qasjet në lokacion dhe transporti publik

Qasjet në lokaicion janë të mundësuara nga shumë anë. Qasja kryesore është nga
rruga “Wesley Clarck”, në të cilën ekziston trotuari dhe shtegu i biçiketës.
Po ashtu sipas hulumtimeve kam vërejtur edhe shtigjet e improvizuara nga vet qytetarët
të cilat kalojnë nëpër parcellë nga rruga “Tirana” dhe të shpien në anën tjeter.Siç shihet
lokacioni shtrihet në dy rrugë kryesore të cilat janë shumë të qarkullueshme dhe me të
cilat mund të qasen në muze me veturë. Transporti është lëvizja e njerëzve, kafshëve
dhe mallrave nga një vend në një vend tjetër. Në qytetin e Prizrenit ekziston transporti i
rrugëve tokësore. Para disa viteve ndër mënyrat e transportit ishte edhe treni, ku
momentalisht nuk është funksional, por rindërtimi i binarëve të tyre ka filluar këtë vit.
Hekurudhat ekzistojnë afër lokacionit te paraparë për muzeun e arteve bashkëkohore. Si
formë tjetër e transportit janë autobusat lokal, tre prej të cilëve kalojnë përgjatë
lokacionit. Autobusët që kalojnë janë ai nga lagjja Arbana, që shkon deri në spitalin
regjional të Prizrenit, ai nga lagjja Lubizhdë, që shkon deri në spitalin regjional të
Prizrenit dhe ai nga lagjja Dardania, që shkon poashtu deri në spitalin regjional të
Prizrenit.

Figura 7. Qasjet në parcelë. (burim: punim diplome)
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4.1.6 Gjelbërimi

Gjelbërimi është faktor kyç në rritjen e shëndetshme të fëmijëve dhe sipas kësaj analize
vërejmë një mungesë të mjaftueshme të gjelbërimit. Në hapësirën e përzgjedhur
ekziston gjelbërimi i lartë dhe i ultë. Në gjelbërimin e ultë bëjnë pjesë brezat rrugor,
parqet, pjesë të veçuara nga rruga dhe oborret e shtëpive. Në gjelbërim të lartë poashtu
bëjnë pjesë parqet, hapësirat e ndryshme në rrugë dhe oborret e shtëpive. Disa lloje të
gjelbërimit të lartë janë pisha, gështenjë e egër dhe blini.

Figura 9. Gjelbërimi. (burim: punim diplome)
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4.1.7 Infrastruktura
Gjatë analizës së ndriçimit publik kam konstatuar se në disa nga rrugët dytësore të
qytetit mungon ndriçimi. Kështu që qasja kryesore duhet të bëhet nga lindja, pra nga
rruga kryesore “Wesley Clark”. Por ekziston edhe mundësia që qasjet të bëhen edhe nga
ana perëndimore e jugore dhe ndriçimi të shtohet gjatë këto rrugë. Sa i përket lëvizjes së
veturave vërehet se frekuentim më të madh te tyre ka nga ruga kryesore “Wesley Clark”
dhe ajo “Tirana”. Sipas këtij studimi vendosa që muzeu të ketë një qasje nga rruga
“Wesley Clark”. Zhurma përbën një faktor të rëndësishem, e sidomos për aktivitete
kulturore. Matjet janë bërë me decibel dhe sipas kësaj kam konstatuar se zhurma duhet
të izolohet nga pjesa lindore në veçanti.

Figura 10. Ndriçimi publik, dendësia e veturave dhe intensiteti i zhurmës. (burim: punim
diplome)
Tabela 1. Ndriçimi publik, dendësia e veturave dhe intensiteti i zhurmës. (burim: punim diolom)
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Janë bërë matje të zhurmës në disa pjesë të lokacionit, në vikend dhe gjatë javës. Me
zhurmë më të madhe ishte rruga “Tirana” me 75db. Po ashtu rruga “Wesley Clark”
është matur në disa pjesë dhe ishte prej 64 deri 73db. Afër tregut dhe qendrave tregtare
matjet ishin 61 deri 62db. Në afërsi të ambullantës zhurma ishte 63db. Vërehet se në
vikend zhurma ishte më e madhe se gjatë javës, për shkak se Prizreni si vend turistik në
vikend ka më shumë vizitorë.
Pas matjeve të zhurmës është matur edhe dendësia e veturave. Sipas llogaritjeve në
rrugën “Tirana” dendësia e veturave në një minutë ishte 24 gjatë javës dhe 30 gjatë
vikendit, ndërsa në rrugën “Wesley Clark” ishte 23 gjatë javës dhe 25 në vikend.
Vërejmë se këto dy rrugë janë mjaftë të qarkullueshme.
Po ashtu janë numëruar edhe dritat publike, ku në rrugët kryesore janë 116 trupa
ndriçues. Në shumicën e rrugëve dytësore mungon ndriçimi publik.

4.1.8. SWOT analiza
Një ndër analizat kyçe të lokacionit ka qenë edhe SWOT analiza. Për ta realizuar
këtë analizë kam vizituar lokacionin e paraparë për muzeun dhe kam aritur në këto
përfundime. Sipas asaj analize kam evidentuar përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe
rreziqet e lokacionit.

Figura 8. SWOT analiza (burim: punim diplome)
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5. DETYRA PROJEKTUESE
Përgjatë lokacionit të paraparë do të projektohet muzeu i arteve bashkëkohore. Objekti
do të dimensionohet në bazë të kërkesave reale kundrejt problematikës që synoj ta
zgjidhi përmes tij.
Programi i përmbajtjeve të kthinave kryesore është:
-Hyrja
-Informacioni
-Garderoba
-Tualetet
-Shkallët dhe rampat
-Ashendori
-Puntori/Workshop
-Dhoma e medias
-Dhoma teknike
-Dyqanet e muzeut
-Kafeneja e integruar

Projekti si produkt përfundimtar i procesit të të krijuarit në arkitekturë do të përmbajë:
•

situacionin e gjerë ;

•

situacionin e ngushtë ;

•

bazën e themeleve ;

•

bazën e përdhesës ;

•

bazën e kateve ;

•

bazën e kulmit ;

•

prerjet ;

•

detalet ;

•

fasadat ;

•

vizualizimet.
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7. PËRSHKRIMI TEKNIK
Themelet - pllakë masive nga betoni i armuar, i cili shtrihet në të gjithë perimetrin e
ndërtesës. Të thella 80 cm dhe shputa e dalë nga muri është 150 cm, për arsye se muret
janë të pjerëta dhe kanë tendencë të rotullohen. Janë në dy nivele për shkak se në njërën
anë është bodrumi dhe në anën tjetër garazha.
Konstruksioni/muret mbajtëse – konstruksioni është masiv (beton arme), ku të gjitha
muret e ndërtesës janë mbajtëse, për arsye së të gjitha janë të pjerëta dhe po ashtu
mbajnë peshën e vet dhe të objektit në tërësi. Ato përbëhen nga metoda “Sandwhich” ku
si shtresa ka; beton arme; hidroizolim; ngjitës; termoizolim dhe përsëri nga ana tjetër
përsëriten shtresat e njejta.
Rampat – përdoren për komunikim vertikal në vend të shkallëve, dhe të shpien në çdo
kat të ndërtesës dhe janë me pjertësi 8%. Ndërtohen nga pllaka masive të beton arme-së
dhe mbahen në mure dhe me dy qoshet e tyre në pllakë. Mbrojtëset apo gilinderat janë
prej qelqi ku edhe kombinohen me dukjen e objektit.
Gjithashtu edhe rampa e cila të shpien në garazhë ka themel te veçuar dhe ndërtohet nga
beton arme dhe mvishet me asfalt. Është me dy përqindje 4% në fillim dhe në fund
ndëresa në mes 8%.
Fasada – tre dukjet e ndërtesës janë të mbështjella me mure mbajtëse ku po ashtu luajnë
rol si mbajtës ashtu edhe mbështjellës. Dukja veri-lindore është nga fasada struksturale
“Spider” me qelq të trashë 3 cm, dhe një panel është me dimenzione 90 cm / 125 cm.
Shkallët emergjente – janë projektuar jashtë ndërtesës me konstruksion çeliku dhe me
mbështjellës nga qelqi rezistent ndaj zjarit. Paraqiten në çdo kat dhe kanë dalje nga
pjesa jug-perëndimore e ndërtesës. Po ashtu qelqi është edhe me panele solare të cilat e
gjenerojnë energjinë elektrike.
Dyshemeja – ndërtohet me beton arme, ku si shtresa ka; beton arme; hidroizolim;
termoizolim; pendë kundër avullit dhe estrih. Si dukje ka betonin e lëmuar ku dhe
përshtatet me konceptin e objektit.
Kulmi – është projektuar të jetë i rrafshët dhe me një ramje deri në 2%. Është i pa
shfrytëzueshëm për arsye se nuk ka qasje në të. Përbëhet nga betoni i armuar ku
përcillet me shtresat përkatëse që përmbajnë kulmet e rrafshëta. Po ashtu e gjithë
sipërfaqja do të mbulohet me panele solare ku do të krijohet energjia elektrike.
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Parteri – është projektuar të shtrohet me pllaka graniti shumë ngjyrëshe, të cilat janë të
qëndrueshme si nga ndikimet mekanike të jashtme, po ashtu edhe nga kushtet klimatike.
Platformat e ngritura mveshen me pllaka graniti të zeza të cilat i japin edhe një kontrast
ndërtesës. Po ashtu edhe ato janë të qëndrueshme ndaj ndikimeve të ndryshme, për
shkak se ato do të përdoren si ulëse në ambientet e jashtme të objektit.
Ngrohja – është projektuar të bëhet me metodën gjeotermike, ku si ngrohës do të
përdoren sistemet e ventilimit dhe klimatizimit. Shpimet do të bëhen nën ndërtesë ku
dhe do të akumulohet energjia për ngrohje.
Ashensorët – ekzistojnë dy të tillë, dhe të shpien në çdo kat të ndërtesës. Me
dimenzione 200cm/200cm, kanë kapacitet të bartin njerëz në ekspozita me numër të
madh të tyre, po ashtu edhe bartjen e instalacioneve të ndryshme. Janë të mbështjellura
me qelq dhe mekanizmi bartës i tyre gjendet në pjesen poshtme.
Panelet solare – janë të vendosura në kafazin e shkallëve emergjente të cilat e luajnë
rolin edhe si mbështjellës së shkallëve. Po ashtu janë të vendosura edhe në të gjithë
kulmin e ndërtesës.
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